












































found a place  in our  legal  system and a unified  framework, both  from  systematic and  the 






From  the normative point of view, before  the Consumer Code,  the  sources  that  regulated 
contractual  relations  in  this  area were multiple  and  had,  in  some  cases,  the  character  of 
general laws, while others of special legislation. 
Especially,  from  time  to  time,  the  difficulty  of  identifying  the  relevant  legislation  had 
prompted the legislature to enact new discipline standards of this relationship type, through 











However,  problems  of  coordination  between  national  legislation  and  international 
convention,  that  had  already  existed  before  the  implementation  of  the  EU  directive, 
remained even after the Legislative Decree No. 111/1995 entered in force. 




to  extra  communitarian  citizens,  was  broader  than  the  boundaries  of  the  EU  and  as  a 
consequence,  at  least  from  this point of  view, or  there was no overlap or  contrast, were 
indeed gaps in the Community framework . 
Before  the  Consumer  Code  entered  in  force, we  should  highlight  the  another  legislative 










of  travel  agents  and  tour operators,  and, with  attention,  to  the protection of  the  tourist. 










convention,  wanted  to  introduce  rules  for  all  EU  countries  to  facilitate  and  simplify  the 
tourist  transit, eliminating and  limiting breakpoints  in  the  individual national  laws between 
the position of tour operators and the consuming user of the tourist service .  
The  Legislative  Decree No.  111/1995,  nowadays  repealed  and  replaced  by  the  Consumer 
Code, had,  in  its application scope, the package tours offered or sold within the country by 
organized vendors that have valid authorization. 
The  decree  applied  also  to  tour  packages  negotiated  outside  of  business  offices, 
notwithstanding dispositions of the Decree of 15 January 1992, No. 50   (Article 1), also now 
repealed and  replaced by  the Consumer Code. Paragraph 2 of Article 82 of  the Consumer 
Code expressly provides that the rules on package tours also applies to negotiated outside of 
business  offices  and  remotely  at  a  distance,  notwithstanding  the  provisions  contained  in 
Articles 64 to 67 of the Consumer Code. 
The national  legislator has, therefore, taken the opportunity given by the predispositions of 







The Consumer Code provides a definition of a  tourist package and governs  the  formal and 







Article 84 of  the Consumer Code defines  travel packages as  those  that  "have, as  subjects, 
travels,  holidays  and  all  inclusive  packages  resulting  from  pre‐arranged  combination  of  at 
least two elements  from the  following  list, sold or offered  for sale at a  flat rate, exceeding 
twenty‐four hours or at least one night: a) transport b) accommodation c) tourist services not 
ancillary  to  transport or accommodation  that, with  regard  to  the Article 86,  lett.  i) and o), 
comprise a significant part of the package” .  
The addressed subjects of the legislation envisaged by the Consumer Code, similarly to what 
happened  under  the  provisions  contained  in  Legislative  Decree  No.  111/1995,  are  the 
organizers and the sellers of travel packages on the one hand, and consumers on the other. 
"A  travel organizer''  is understood, according  to Article 83 of  the Code, as a  subject      that 
realizes  the combination of package elements and  is obliged under  its own name and with 
respect to an appropriate amount to provide tourist packages to third parties . 



















between  the  seller  and  the  consumer,  that  results  in  unquestionable  protection  of  the 
weaker party, which, in this case, is represented by the consumer. 
Indeed,  the Decree No. 111/1995 and, nowadays,  the Consumer Code affect  the  issues of 
purely commercial nature that use negotiation forms extremely simplified in which the only 
written documents provided  to  the  client are of  registration or  reservation which had  the 
sole purpose of evidence. 
The Article 85 provides that the contract for the sale of tourist packages should be delivered 
in written  form,  in clear and accurate  terms, and  that a consumer should be given a copy, 
that is signed or stamped by the organizer or by the seller . 
With  regard  to  elements  of  the  contract,  it must  indicate,  inter  alia,  contact  details  and 




the  contract  must  comply  with,  leaving  to  the  parties  the  possibility  to  stipulate  the 





deposit,  however, may  not  have  the  effects  in  as  those  Article  1385  of  Civil  Code  if  the 











Article 88 of  the Consumer Code  is even  stronger, providing,  inter  alia,  the need  to  claim 
within the brochures of destination, transport, and transport category type, and the solutions 
provided for board and lodging, as well indication that the deadline for executing the right of 
withdrawal  amount or percentage of  the price  to be paid  as  a deposit,  in addition  to  the 
schedule for the balance payment. 
Also,  special  attention  is  given  by  decree  about  the  information  to  be  provided  to  the 
consumer  both  in  the  negotiations  and,  therefore,  before  concluding  the  contract, which 
prior to travel. 
















traveller  a  number  of  benefits,  which  include  transportation,  living  and  other  services 
including, without  limitation, meals, tours and entertainment shows, combine and organize 
themselves in exchange for payment of an appropriate amount  . 
In practice,  this contract applies  in cases where a  travel agent plays an active organization 





In  practice,  this  case  is  applied  with  reference  to  the  contract  travel  agencies  s.c.  reta 










In  conclusion,  the organizer provides  a  set of  services  combined  in  a unique product  that 
represents a different package and more complex than the simple sum of its parts, especially 
considering  the  fact  that  the  organizer  provides  its  business  also  to  combine  different 
elements to create a “all‐ inclusive” travel that best meets needs of a tourist client .  
The  definition  of  “all  inclusive”  packages,  provided  by  the  law,  is  not  something  totally 
different from that of the travel organization contract, but it can be said that it is related to it 
and constitutes a better specification and further clarification . 
There  is no doubt  that  the  rules dictated by  the Consumer Code, which  implemented  the 




contracts  that  restricted  and  excluded,  in  an  excessive  and  unbalanced  way,  the 
responsibility  of  operators  of  the  sector  for  a  very  wide  range  of  indeterminate  cases, 
considered “out of the contract”. 




protection  from  the  articles  analysed  and  grouped  under  Title  IV  “provisions  relating  to 




















Thus,  with  the  reference  to  the  first  case,  Article  89  of  the  mentioned  code  allows  a 
consumer  to  cede  the  stipulated  contract before  its execution;  in  this  case,  the  consumer 
must give a written notice the transferee's particulars to the organizer or to the seller of the 
tourist package, not later than by four working days before the departure, if it is impossible 
to make use of the tourist package. The cession of the contract results  in a  joint  liability of 











In  the  second case, however,  the  consumer may  recede  from  the  contract without paying 
any penalty, if before the departure the organizer or the seller needs to change significantly 
one or more elements of  the contract.  In that case, they must give a written notice  to  the 
buyer,  indicating  the  type  of  change  and  the  consequent  change  in  the  price,  and  if  this 




the point of  civil  law, during  the  execution of  the  contract.  The decree provides  that  the 




Furthermore,  if  there are no alternatives acceptable  for  the consumer, or she/he does not 
accept them because of the justified cause, the seller or the organizer must provide a means 










the  following  three  solutions are  indicated. First,  she/he has  the  right  to  take a  substitute 
package  of  equivalent  or  higher  quality  than  purchased,  without  any  extra  cost  or, 

















In  the  latter  case,  in  fact,  the  seller  or  the  organizer will  be  required  to  respond  to  the 
cancellation of  reservation of a  tourist package,  since  the  choice  to conclude a number of 
contracts above  the actual availability  resulted  from her/his entrepreneurial choice and  its 
consequences can hardly be charged in any way to the consumer. 
The right to compensation that the tourist can use applies also to the cases provided for  in 
Article 93 of  the decree where  the  indemnification obligation  is explicitly attributed  to  the 
party  of  the  vendor  or  the organization, besides  the  cases where  the  failure  or  defective 
performance of their obligations taken on by selling the tourist package is not attributable to 
them.  In order to simplify the consumer compensation protection the second paragraph of 




the  Tourist  Rights  provided  by  legislative  decree  No.  135  of  2001  appears  particularly 





for  arbitration  and  conciliation  to  settle  disputes  between  businesses,  and  between 













she/he  bought  the  ticket,  and  the  organizer  will  also  be  liable  for  any  failure  to  meet 
contractual terms. 
Furthermore,  the charted provides  the  information  that  the organizer must provide  to  the 


















cases,  there  is  an  explicit  reference  to  the  provisions  provided  not  only  by  the  Brussels 
Convention of  23 April  1970, but  also by other  international  conventions on  transport;  in 
particular,  the  following  ones  are  recalled:  the  one  of Warsaw  of  12  October  1929  on 
international air transport , and that of Bern of 25 February 1961 on rail transport . 
The seller or the organizer will be exempt from liability under Articles 94 and 95 only in cases 
where  the  non‐fulfilment  or  incorrect  execution  of  the  contract  is  attributable  directly  to 
consumers, or has been caused by unforeseeable or  inevitable action of the third parties    . 
Also,  there  is  exemption  from  liability  when  that  event  occurs  by  an  accident  or  force 
majeure. 
In  any  case, however,  the  seller or  the organizer have  an obligation  to bring  about  every 
possible  remedy  for  the consumer  to continue his/her  travel,  retaining  still  the  right  to be 
compensated for their own expenses and sudden losses, where the action is attributable to 
the tourist herself/himself. 
The  seller  or  the  organizer who  has  effectively  compensated  for  the  loss  suffered  by  the 
consumer  have  the  right  of  subrogation  to  the  position  of  the  latter  to  third  parties 
responsible  for  all  rights  and  actions  that  would  be  expected  from  the  same  tourist.  If 
necessary,  in  order  to  facilitate  the  right  of  subrogation,  the  consumer must  provide  the 
seller and the organizer with all documents, information and data useful to execute this right 
(Article 97). 
With particular  reference  to  the  limits of damage compensation,  the decree provides  that, 
with respect to personal damages, any agreement is void if it is going to exclude or limit the 
compensation  to  thresholds  lower  than  those  provided  by:  international  conventions 
acceded  by  Italy  or  the  European  Union,  particularly  the  thresholds  defined  by  the 
conventions mentioned above. 
However, with regard to damage other than to the person, Article 94 provides the possibility 
for  the parties  to  limit  in  the widely accepted way  the  right  to compensation  for damages 
arising  from  non‐fulfilment  or  incorrect  execution  of  the  services making  up  the  tourist 
package. In any case, however, the provisions of Articles 1341 and ff. of Civil Code and 33 and 
ff. of Consumer Code must be fully implemented, applying to the clauses of the contract that 
limit  the  liability of  the  seller and organizer  including  to all  intents and purposes  in effect, 
restrictive and “unfair” clauses. 





be examined.  In  the  first  instance,  it becomes clearly evident that  the deadlines can differ, 
and  thus  it  potential  can  confuse  the  consumer,  moreover,  these  deadlines  are  partly 
different from those commonly provided by the Civil Code. 
With regard to personal damages, the right to compensation expires by three years after the 
return of  the  traveller  to  the place of departure;  the  right expires  sooner, by eighteen or 
twelve months  respectively, with  regard  to  the  failure of  transport  service  included  in  the 
tourist  package  for which,  however,  one  should  apply  the  provisions  contained  in  Article 
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